















and create the  image of a place. They  include a continuous public realm that reflects the  image and  identity of 
the city as  it accommodates  the many activities  ‐  individually or  in‐group  ‐  that make up public  life and social 
interactions. The quality and image of these public spaces in the public perception is created by the cohesiveness 
of  the  public  realm  –  the  facades,  squares,  streets,  open  spaces,  etc.  –  together  with  the  street  furniture 
contained within their structure. This paper will briefly describe the urban development of the city of Lisbon after 
the big earthquake in 1755 till near 1938, and the emergence of street furniture within this scenery. It will also 



























                                                 
2 On  the  1st  November  1755,  a  big  earthquake  ruined  Lisbon’s  city  centre  and  injured  its  adjacent  areas.  The 
destruction was concluded by a  tidal wave coming  from  the  river Tagus  (Tejo) and by a destructive  fire. The Prime 
























were  perceived  and  characterized.  In  generally  these  changes  can  be  summarized  through  the 









The  Passeio  Público was  also  created within  this  spirit:  as  an  urban  garden  surrounded  by 
stone walls and  iron fences  located up north of Praça do Rossio. This kind of garden was completely 
new until that time, and was added to the new illuminist city program. It can also be defined as a new 
garden  which  location  conscientiously  points  in  the  direction  of  the  north  urban  development  of 
Lisbon (França, 1987). 



















others and through them  it  is possible to  identify the genesis and to understand the development of 








In  general  the  public  urban  spaces  are  grouped  in  two  great morphological  categories:  the 
linear and the non linear. The first ones denote an appeal for the circulation and the second ones for 
the sojourn.  In  the  first case,  the street can be considered  the more basic  form of  its expression.  It 
consists  in  a  space  that  mixes  both  circulation  and  socialization  issues,  promoting  the  continuous 
circulation of people and vehicles and at the same time the possibility of citizens to socialize, as well as 
the practice of  several activities of  leisure and  recreation. Sometimes  the permanence of people  in 
public  space became  the prolongation of  their own home. The  category of  the non  linear  spaces  ‐ 
squares, gardens and parks – allowed the introduction of places where the relation between persons 
was  privileged.  Even  though  initially  these  spaces  where  restricted  almost  exclusively  to  the 
bourgeoisie, some cases became truly democratic spots inside the city. 
It  is within this context that street furniture emerges  in Lisbon major public spaces. It was an 
answer  to  new  needs  and  to  support  new  activities,  also  reflecting  the  engagement  towards  the 






elements  began  to  emerge  in  urban  landscape  long  before  that.  They  started  to  respond  to  the 
demands and needs of different epochs. Some of them have served the same function to the present, 
but others have lost their primary role and have been transformed or just disappeared.  
All over  the main European cities  the  first examples of street  furniture  that appeared  in  the 
public space were,  in general, the bollards, public water fountains and panels. The bollards had then 
different uses:  in  roman  cities  they were used  to delimit  the neighbourhoods,  in other places  they 





found. Another  street  furniture element  that has  roots  in  roman  cities  is  the public bathroom  that 




The  development  of  medieval  European  cities  resulted  in  the  progress  of  street  furniture. 
Although  bollards  and  fountains  continued  to  be  the  principal  elements,  the  panels  suffered  an 
increasing  growth  as  every merchant  tried  to  attract  their  clients. Generally  they  used  to  be  fixed 
perpendicularly  to  the  facades  in  order  to  facilitate  its  reading.  Its  form  varied  from  simple wood 







But  it was necessary  to wait  for  the  appearance  of  identifiable  space  for  street  furniture  – mainly 
sidewalks and gardens – to witness the expansion of street furniture in the cities. In the case of Lisbon 















The  implantation of street furniture  in the public spaces of Lisbon quickly  instigates a new sociability 
between  citizens.  The  furtherance  of  the  daylight  through  the  artificial  light  of  the  lamps,  the 
spectacular  increase of the amusement and diffusion of  information, the conquer of territory by the 
younger and  female public which had  for  the  first  time garden places  to stay with benches, shadow 






These  companies  –  Sommervoire  (1836),  Wassy  (1839),  Bar‐le‐Duc  (1852)  ‐  all  later  acquired  by 
Antoine  Durenne  (1822‐1895),  were  along  with  Val  d’Osne5 leading‐edge  industrial  producers  and 
formal aesthetic dominants of the epoch. Other  important transmission aspect of the Parisian model 














One  of  the  first  documented  architects  that  designed  numerous  elements  of  street  furniture  was 
Malaquias Ferreira Leal (1787‐1859)6. Author of several projects, (the most paradigmatic one was the 
renovation  of  the  Passeio  Público  in  Rossio)  he  designed  water  fountains,  bollards,  urinals,  iron 
benches,  among  others.  Pierre‐Joseph  Pézerat  (1801‐1872)  was  another  architect‐engineer7 that 
contributed to the street furniture design of Lisbon. He has studied in the Politécnique and in the École 
des Beaux Arts of Paris and his drawings were extremely  rigorous and accurate.   After  the death of 
Ferreira  Leal  and during  the  long‐lasting  illness of Pézerat, another architect, Domingos Parente da 
Silva (1836‐1901), became responsible for the municipality works.  
In 1874 Frederico Ressano Garcia (1847‐1911) became the head of the Technical Department 
of  the  Municipality  of  Lisbon.  Graduated  by  the  Escola  Politécnica  de  Lisboa  (1861‐1865)  and  the 
Impériale des Ponts et Chaussés of Paris (1866‐1869), Ressano Garcia was an accurate observer of the 
transformation of Paris by Napoleon III, operated by Haussmann, specifically the works of the Second 





The  successive  projects  for  the  city,  namely  the  Avenida  da  Liberdade  (1879),  Parque  da 
Liberdade  and Avenida das Picoas  to Campo Grande  (1888)  and Plano Geral de Melhoramentos da 





bollards8 included  in  the Pombal plans  for  the  reconstruction of Lisbon and some  ‘cegonha9’ oil  iron 
lamps designed by Martinho António de Castro  (ca.1780). According  to Lapa  (1964) existed 718 oil 
lamps  in 1788, 770  in 1792, 2784  in 1834 and 2303  in 1835. Braga  (1995)  refers  that  these  two 



















lost  their  first  function.  For  instance  the  bollards  that  at  a  certain  time  had  been  substituted  by 
sidewalks are nowadays extensively used. The bollards had a very atypical evolution,  since  they are 
one  of  the  few  elements  that  even  though  they  lost  their  role  as  protagonists  of  public  space 





the north of Europe, with  low  temperatures,  these elements have been disappearing giving way  to 
ornamental fountains as elements of urban decoration. 
One of the major factors that gave a huge impulse to the development of street furniture was 
the arrival of public  transportation  in  the end of  the 19th century. This phenomenon gave birth  to a 
new typology of street furniture: the bus stop.  In the beginning,  its signal consisted  in a simple pole, 















lighting.  It wasn’t until 1848 that gas  for  lighting was produced by a  factory set up  in Avenida 24 de 
Julho in Lisbon belonging to the Companhia Lisbonense de Illuminação de Gaz. As already referred 
street  lighting  was  not  new  for  the  citizens  of  Lisbon  since  in  1780  Pina  Manique10 (1733‐1805) 
inaugurated  Lisbon public  street  lighting with  ‘cegonha’ oil  lamps. The  illumination  system with 
gaslight progressively substituted the oil system and rapidly began to play a  fundamental role  in the 
security of the citizens and also in the quality of Lisbon environment. 
The  first  known  appearance of  the  so‐called public  electric  lighting happened  at Chiado  on 
30th October of 1878 (Rua dos Mártires, Chiado, Largo do Picadeiro, Praça de Camões, Largo das Duas 
Igrejas and the terrace of Gibraltar hotel). These six voltaic arc “Jablochkoff”  lamps‐posts were equal 
of  the ones  from  Paris Opera  Square.  They were  constructed  under  the orders of  the  King  Luís  to 
illuminate the outdoor of Cidadela Palace  in Cascais11 during  the royal  family vacations. These  lamps 
were offered by  the King  to Lisbon where  they were exposed  (by uncertain  time)  to  the admiration 
and curiosity of the citizens (Simões, 1997)12.  
The  utilisation  of  gas  and  electricity  was  directed  related  with  the  urban  development  of 
Lisbon, and which became a major concern  in the spatial organisation of Lisbon, with the creation of 
urban infrastructures and the establishing of parks and gardens. According to Matos et al (2004) “these 
measures guaranteed  the  safety and well‐being of  the citizens, while at  the  same  time allowing  the 
principles of hygiene, which were becoming more and more important, to be put into practice”. These 






to detail every new element of  street  furniture. Nevertheless,  among  them  it  is  important  to  refer 











fountain, and  various  kiosks  that we  can  still  find  in  Lisbon.  Some of  them  are not  in  their original 
place, some have  lost  their primarily  role, some unfortunately are  in bad conditions and completely 
forgotten  by  the municipality. But  above  all  as  their  forms  and  details  came  to  have  a  permanent 







Even  though  today some street  furniture elements are  located  in public places  that have nothing  in 
common with  its original  local,  it  still  continues  to exist  innumerable pieces  that  resist  to  time and 
history.  On  one  hand  this  leads  us  to  the  pertinence  of  only  thinking  the  functionality  of  street 
furniture as objects of collective use placed within public space, on the other hand it guides us to the 




memory.  The  affective  nature  of  the  essential  destination:  it  is  not  about  to make  ones  verify,  to 
supply neutral information, but to excite, by emotion, an alive memory" (Choay, 2000). 
For  this author  the specificity of each monument “is  related with  its way of  interfering with 





Therefore  the  reflection  around  the  monumentalization  of  street  furniture  arises  several 
questions.   
• Can street furniture contribute to preserve the memory and identity of a place? 
















“public  art  pieces”  (Remesar  et  al,  2004).  Within  this  context  the  above  statement  arise  other 
questions: Can street furniture be considered public art only by having an historical  load? Can street 
furniture gain the character of a monument? Can street furniture function be exceeded by its historical 
or  artistic  values?  Or  can  street  furniture  simply  coexist  side  by  side  with  contemporary  objects 
without missing its historical value? 
Nowadays,  some of  the historical pieces  that  still  subsist  in  some  Lisbon public  spaces,  like 
gardens, squares, streets and plazas, share  the same physical space with contemporary objects.  It  is 
easy to find some original pieces mixed with identical copies. For example, several original 19th century 
lamps that have been adapted to new technologies, changing from gas system to electric illumination, 
are  side  by  side  with  other  identical  lamps  manufactured  years  later.  Although  dissimulated,  it  is 
possible to identify these copies since the manufacturer is not the same and the material denunciates 
its historical value. 
These  historical  elements  of  street  furniture  are  preserved  side  by  side  with  the  new 
interventions  that  in major cases do not destroy  the condition  to support  the memory of  the place. 
Furthermore, we  can  only  find  these  historical  elements  in  public  spaces with  the  same  historical 
value.  
Do  copies of historical  street  furniture preserve  the  identity and memory of  the place? Can 












Some  street  furniture evokes memories and  contributes  to  the  identity of  the place. Other are  just 
restricted to its function while elements that configure the public spaces. In a world where memories 
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